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ABSTRAKT
Auditimi si formë e kontrollit të ndërrmarrjeve publike dhe private edhe pse i vjetër në botë,në
përgjithësi është term relativisht i ri në Kosovë, është shfaqur në përmasa më të gjera pas vitit
1999, pasi që Kosova filloi të administrohej nga administrata ndërkombëtare.Përvojat e ndryshme
të shteteve botërore e sidomos asaj amerikane dhe evropiane u inkorporuan ne sistemin e brishtë
te kontrollit në Kosovë, me anë të amandamentimit të ligjeve ekzistuese dhe me trajnimin e një
numri të konsiderueshëm të stafit lokal me qëllim të rritjes së profesionalitetit të tyre dhe
ballafaqimit në praktikë me raste të ndryshme të auditimit të organizatave të ndryshme në vendin
tonë.Auditimi dhe kontrolli i brendshëm si diciplinë mjaftë e rëndësishme na jep një pasqyrë më
të qartë për shumë gjëra brenda organizatës.Nëse një ndërrmarrje dëshiron që ta monitorojë dhe ta
kontrollojë në qdo kohë gjendjen e përgjithshme brenda saj atëherë kryerja e auditimit të
brendshëm ne baza të rregullta do ti ndihmojë shumë në këtë drejtim si dhe për hapat që duhet të
mirren në të ardhmen.
Gjithashtu në këtë punim do të elaborohet auditimi i brendshëm në Kosovë në krahasim me
vendet fqinje dhe ato botërore.Mirëpo për të pasur një sistem të mirë të auditimit dhe kontrollit në
Kosovë i cili do të jetë në hap me praktikat e shteteve të zhvilluara,qeveria e vendit tonë duhet të
bëjë më shumë përpjekje në arritjen e përmbushjes së standardeve ndërkombetare të auditimit.

I

MIRËNJOHJE/FALËNDERIME

Përfundimi i studimeve bachelor për mua ka qenë një ëndërr e kahmotshme e cila pasi që më parë
ka qenë e pamundur të realizohet, tash edhe pse vonë po bëhet realitet, në këtë rast vlen maksima
“ më mirë vonë se kurrë “Me këtë rast së pari falënderoj familjen time për përkrahjen morale, për
qetësinë e krijuar për mua dhe për kohën të cilën më është dashur ta konsumojë për ushtrime të
ndryshme, pastaj falenderoj kolegët e koleget e mija të UBT – së, për punën grupore, debatet e
ndryshme dhe për përkrahjen në procesin studimor.
Falënderoj stafin e administratës në UBT, të cilët kanë pasur shumë pyetje dhe thirrje telefonike
nga ana ime për qështje administrative, njohtime të ndryshme etj.Gjithashtu falënderoj profesorët
të cilët me punën e tyre e kanë bërë mjaftë interesante dhe sfiduese studimin e lëndëve të
caktuara.
Falënderim të veçantë kam për profesoreshën e nderuar Bukurije Jusufi, e cila ka qenë gjithmonë
e gatshme që të përgjigjet në të gjitha pyetjet dhe paqartësitë që i kam pasur rreth procesit
mësimor – studimor, dhe gjithashtu e falenderoj që ka pranuar të bëhet mentori im në pregatitjen e
temës së diplomës dhe më ka dhënë përkrahje të madhe në përfundimin me sukses të punimit tim.
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1. HYRJE
Organizatat e sektorit publik janë të mëdha, komplekse dhe shpenzojnë shuma të mëdha fondesh
publike për të mundësuar ofrimin e shërbimeve kryesore për publikun. Kompleksiteti dhe
madhësia e organizatave bën të pamundur që menaxherët e lartë të kontrollojnë personalisht nëse
organizata po ushtron veprimtarinë në mënyrë efektive. Për t’u siguruar se organizata po
funksionon në mënyrë efektive është e domosdoshme që në atë organizatë të funksionojë
Shërbimi i auditimit të brendshëm sipas përcaktimeve ligjore.

Shërbimi i Auditimit të brendshëm, me rolin dhe misionin e tij, i mundëson nivelit të lartë të
menaxhimit siguri objektive në mënyrë të pavarur dhe përmirëson veprimtarinë dhe
performancën e organizatës, duke ia shtuar asaj vlerën.
Fjala auditim rrjedh ngafjala latine “audire” – dëgjim të dëgjosh.

Sipas Fjalorit Etimologjik, termi Auditim është përdorur që prej vitit 1431. Ky diftong foljor ka
rrënjë latine dhe është transformim i fjalës “ audire “ , që ka sensin “ hear “ sipas gjuhës angleze,
domethënë “ me shqyrtuar “ , “ verifikuar “ , “ të ekzaminuar zyrtar i llogarive “ . Brendia foljore
e këtij termi është atestuar që prej vitit 1577. Auditimi është përcaktuar si “ shqyrtim i pavarur
dhe shprehje e mendimit mbi pasqyrat financiare të një ndërrmarrje nga një auditues i emëruar në
bazë të detyrimeve ligjore ose profesionale “16. Pra, tre kolonat që e mbajnë në këmbë këtë janë :
Pavarësia , Shprehja e opinionit dhe Ushtrimi i detyrës sipas emërimit ose për shkak të
obligimeve ligjore.
“ Webster’s New World Dictionary “ ( botimi i tretë, New York, Simon & Shuster 1988) shpalos
disa percepcione rreth “ teorisë “ mirëpo dy janë drejtimet më të rëndësishmë në kontekstin aktual
:
1. Një formulim i lidhjeve aparenciale ose i kuptimit të principeve / regullave të caktuara për
fenomenin e vëzhguar e që janë verifikuar, me qëllim shkallëzimin ose cilësimin e tyre.
2. Një degë e artit ose e shkencës, që mbështetet në njohuri mbi metoda dhe parime, sesa në
praktikën e tyre.
16

– burimi : www. goldsmithibs.co.uk
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Informacione nga sfondi historik per Auditimin dhe kontrollin :
▪

Në vitin 1285 – Auditimi u zyrtarizua për herë të parë në Angli.

▪

Në vitin 1494 – fillon epoka e modernizimit të kontabilitetit ( Luca Pacioli ).

▪

Në vitin 1866 – në Angli u miratua Ligji për Departamentin e Auditimit dhe Thesarit.

▪

Në vitin 1887 – u themelua në NY, Shoqata e parë e Auditorëve “ Kontabilist i autorizuar
Publik.

▪

Në vitin 1941 – u themelua IIA ( Instituti i Auditorëve të Brendshëm në Amerikë ).

▪

Në vitin 1952 – IIA u themelua në Angli dhe Irlandë.

▪

Në vitin 1974 – u themelua komisioni “ KOHEN “ .

▪

Në vitin 1985 – u themelua komisioni “ TREADWAY “ .

Fig 1. Shpalosja dhe transkriptim i detajuar i termit : AUDITOR “ ( auditues )

Burimi:www.goldsmithibs.co.uk
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2.1 Zhvillimi historik i auditimit- Fillet e para gjenden në egjiptin e vjetër, babiloni dhe greqi
dhe kjo ne auditimin e mbrendshëm. Zhvillimi i auditimit të jashtëm fillon në fillim të shek, XV
ne Itali dhe lidhet me emrat e Bene Kotruleviqit dhe Luce Pacolit. Pastaj paraqitet në Angli.
Organizata e parë profesionale e auditorëve shoqata e kontabilistëve është themeluar me 1581 në
Venedik. Pastaj fillon në Angli më 1853, kur është themeluar shoqata profesionale e auditorëve e
cila merr autorizimin mbretëror (royal cahrter) për kryerjen e punëve të auditimit. Më 1892 në
Angli futet thirrja Kontabilist i autorizuar i cili mbetet edhe sot. Në SHBA zhvillim i auditimit
fillon më 1887 kur në New York është themeluar shoqata e parë amerikane e auditorëve dhe
atëherë futet thirrja << Kontabilist i Autorizuar Publik >>. Për zhvillimet e auditimit në Europe
më e rëndësishme është themelimi i lidhjes së auditorëve të kontabilitetit në Berlin të Gjermanisë
më 1896. Më 1931 në Gjermani futet thirrja hulumtues (ekzaminator) ekonomik, dmth auditor
(wirtschaftsprufer) që ekziston edhe sot.
Zhvillimi i auditimit intern bashkohor fillon kah fundi i shekullit XIX dhe kjo së pari në SHBA,
ANGLI dhe GJERMANI ku ndërrmarjet e mëdha themelojnë auditimet vetanake.
Gjithashtu e ka nxitur kriza e vitetve 1929- 1933 kur paraqitet nevoja për efikasitet më të madh të
afarizmit dhe zhvillimit te ndërrmarrjeve.
Veprimtaria e Auditimit të brendshëm në sektorin publik duhet:
▪

Të ndihmojë subjektet e sektorit publik për të qenë të përgjegjshëm ndaj publikut, duke
vlerësuar zbatimin e ligjit, regulloreve dhe kontrolleve të vendosura, si dhe duke siguruar
dobinë, frytshmërinë dhe kursimin e veprimeve;

▪

Të japë siguri objektive tek organet mbikëqyrëse/titullarët, mbi saktësinë dhe

besueshmërinë e raporteve financiare dhe raporteve të performancës, të përgatitura nga strukturat
e menaxhimit;
▪

Të ndihmojë menaxhimin e sektorit publik në arritjen qëllimeve dhe objektivave të tyre,
duke përmirësuar sistemet dhe shërbimet e njësisë;

▪

Të minimizojë mundësitë për mashtrim, shpërdorim dhe abuzim; dhe

▪

Të ndihmojë punonjësit në përmirësimin e performancës së përgjithshme të punës dhe në
zbatimin e kontrolleve të vendosura.
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Puna e Auditimit të brendshëm përfshinë, si më poshtë:
▪

Identifikimin dhe vlerësimin e riskut dhe rekomandon për përmirësimin e sistemeve të
menaxhimit të riskut;

▪

Vlerësimin e kontrolleve që trajtojnë riskun;

▪

Nxitjen e kontrolleve efektive dhe efiçente, dhe nismat për përmirësim të vazhdueshëm;

▪

Vlerësimin dhe pasqyrimin e procesit që siguron besueshmëri dhe integritet të
informacionit financiar dhe operacional.

▪

Rekomandimin e përmirësimit të kontrolleve në dihmë të procesit të qeverisjes për:

▪

Promovimin e etikës dhe vlerave të duhura për organizatën;

▪

Sigurimin e menaxhimit efektiv të performancës dhe përgjegjshmërisë së njësisë;dhe

▪

Komunikimin efektiv për risqet dhe kontrollet në fushat përkatëse të njësisë.

▪

Fig. 2. Auditi i brendshëm përballë auditit të jashtëm dhe statusor.

Burimi : R.Kumar, V. Sharma, “ Auditing : priciples and practice”, New Delhi, India. Faqe 97 – 99.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
AUDITIMI I BRENDSHËM (INTERN) - është i inkuadruar në ndërrmarrje ku e kryejnë
auditimin dhe vet e organizojnë dhe zbatojnë programin e auditimit të mbrendshëm si test i
përgjithshëm i efikasitetit të të gjitha aspekteve të kontrollës interne.
Përkufizimi sipas INTOSAI-t: Kontrolli i brendshëm është tërësia e instrumentave, procedurave,
metodave, sistemeve të krijuara nga një entitet për t’u siguruar që veprimtaria përputhet
merregullat dhe kërkesat e jashtme e të brendshme (ligjet), rregulloret, direktivat e drejtimit etj, të
cilat e garantojnë entitetin për mbajtjen dhe përdorimin e burimeve në kryerjen e operacioneve
ekonomike efektive dhe efiqente; dhe se entiteti paraqet informacion të saktë financiar e
të drejtimit.

Përkufizimi sipas GAO-s :Kontrolli i brendshëm: një komponent integral i vendosur nga
menaxhimi i një organizate, i projektuar qe te japë siguri të arsyeshme ne lidhje me arritjen e
objektivave të mëposhtëme:1. Efektiviteti dhe eficienca e operacioneveveprimeve
2. Besueshmëria e raportimeve financiare; dhe3. Pajtueshmëria me ligjet dhe rregullat.

Qëllimi kryesor i auditimit intern(mbrendshëm) - është zhvillimi dhe përmirsimi i efikasitetit
të njësive të ndryshme afariste të ndërrmarrjes, më pak e rëndësishme është hulumtimi i mendimit
mbi realitetin e raporteve financare. Gjithashtu është konstatim i përgjithshëm se Auditimi i
brendshëm është një aktivitet i cili është dizajnuar për ti shtuar vlerat dhe për ti përmirësuar
veprimtaritë e organizatës.
Auditimi intern( brendshëm) - e zbatojnë personat të punësuar në ndërmarrje të cilët edhe e
organizojnë dhe e zbatojnë programin e auditimit intern, si test i përgjithshëm i ekzekutimit të
gjitha aspekteve të kontrollit intern dhe afarizmit të ndërmarrjes. Punët më të rendësishme që i
kryen auditori intern në kuadër të ndërmarrjes janë hulumitimi, organizimi si dhe zhvillimi në
përmirësimin dhe efikasitetin e disa funksioneve afariste, hulumtimin e mënyrës së marrjes së
vendimeve afariste si dhe funksionimi i sistemit afarist dhe punë të tjera të cilat kryhen ne
hulumtimin dhe vlerësimin e afarizmit te ndërrmarrjes.
Autorët e brendshëm shumë shpesh janë punonjës të organizatës megjithëse ndonjëherë ky
funksion kryhet nga personat e jashtëm.
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Auditimi i pasqyrave financiare - është procedurë e hulumtimit dhe vleresimit të realitetit dhe
objektivitetit të paqyrave financiare. Kriteret për vlerësimin e objektivitetit dhe realitetit të
pasqyrave financiare janë zakonisht dispozitat ligjore, pastaj principet e kontabilitetit dhe
standartet e kontabilitetit. Metodologjia e e përgjitshme e këtij auditimi në kushtet bashkëkohore
është e bazuar në mostra.
3.1 Auditimi i afarizmit - prezenton hulumtimin dhe vleresimin e afarizmit të përgjithshëm të
ndërmarrjes me qëllim të prosperimit të afarizmit te ndërmarrjes si dhe te suksesit të afarizmit. Ky
lloj auditimi duhet të vëzhgohet ndaras nga auditimi i pavarur i pasqyrave financiare.
Auditimi komercial - është term që zakonisht përdoret për auditimin ekstern, të pavarur.
Auditimi ekstern kryhet ne bazë të kontratës e cila lidhet në mes të oliguesit të auditimit dhe
kompanisë e cila mirret me auditim, kontrata lidhet me shkrim per qdo vit. Nocioni i auditimit
komercial e shpesh nënkupton auditmin e pasqyrave financiare.
Auditimi shtetëror- kryhet në emër të shtetit dhe në llogari të shtetit, këtë lloj auditimi e kryen
zyra e shtetit per auditim. Kjo nënkupton që zyra e shtetit për auditim është eksterne e pavarur,
pra është zyrë profesionale. Në kushtet tona auditimi shtetëror rregullon të hyrat, të dalurat,
auditimin e pasqyrave financiare dhe transaksionet financiare të njësive të sektorit shtetëror,
njësive lokale qendrore gjegjësisht agjensionet që financohen nga shteti, etj.
Firmat që merren me auditim- janë ndërmarrjet të cilat janë të autorizuara për zbatimin e
auditimit të pavarur dhe profesional . Këto ndërmarrje duhet të jenë anëtare të instituteve
nacionale për auditim apo kontabilitet të cilat në mes tjerash kanë edhe autorizime dhe mbikëqyrje
të punës ndërmarrjeve që merren me auditim.
Struktura organizative e ndërrmarrjeve:
a). Ndërmarrja në pronësi të vetëm b). (Partneriteti apo ortakllëkuc). Shoqëri aksionare apo
koorporatë.
Auditimi i brendshëm i raporton Bordit të Drejtorëve personave të tjerë përgjegjës për qeverinë e
kompanisë. Raportet e tilla janë private dhe i takojnë vetëm drejtorëve dhe menaxhmentit të
kompanisë.
Auditimi është ekzaminimi i aktiviteteve, të dhënave dhe raporteve të ndërrmarrjeve prej
spesialistëve të llogarisë, që nuk janë të njëjtët llogaritarë – përgjegjës për pregatitjen e tyre.3
Qibaku C. Auditimi, semantika dhe etimologjia botuar ne gazeten Rruga e Arbërit nr.8 28) Gusht 2008
faqe 10
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4. METODOLOGJIA
Fazat e Auditimit të brendshëm
Kontroll-revizioni është një tërësi rregullash, parimesh dhe veprimesh, në bazë të të cilave kryhet
çdo kontroll kontabël-administrativ, me qëllim arritjen e konkluzioneve të argumentuara.
Auditimi i brendshëm është një aktivitet i cili është dizajnuar për ti shtuar vlerat dhe për ti
përmirësuar veprimtaritë e organizatës.
Audituesit e Brendshëm mbulojnë një gamë të gjerë sistemesh /fushash, përveç veprimtarive të
financës dhe shikojnë sisteme si: menaxhimi i riskut, kontrolli i buxhetit dhe planifikimi financiar
afat- mesëm e të tjerë. Audituesite Brendshëm mund të shikojnë edhe në disa sisteme kyçe të
biznesit për organizatën.
Procesi i auditimit të brendshëm kalon nëpër 4 faza:
▪

Planifikimi dhe krijimi i qasjes revizore ,

▪

Realizimi i testeve të kontrollit dhe testimi bazik i transaksioneve,

▪

Realizimi i procedurave analitike të saldove të veçanta të kontove ,

▪

Kompletimi i revizionit dhe publikimi i raporteve revizore.

Në fazën e parë firma revizionuese duhet të bëjë selektimin e klientëve për të sjellur vendimet
për angazhim ose refuzim të tyre, dhe zavendësim me të tjerë.
Në fazën e dytë revizorët duhet të saktësojnë shkallën e sigurisë së të dhënave financiare që janë
në mënyrë të drejtëperdrejt të lidhur me argumentet revizore.
Në fazën e tretë bëhen teste dhe procedura analitike të saldove të veçanta
Në fazën e fundit bëhet kombinimi i të dhënave për të formuar mendimin revizionues.
Procesi i auditimit kalon nëpër disa faza për tu përfunduar:njoftimi, planifikimi, mbledhja e
hapjes, puna në terren, komunikimi, hartimi i raportit, përgjigjia apo reagimi i menaxhmentit,
mbledhja mbyllëse, krijimi i raportit final dhe distribuimi i tij dhe rishikimi.
Rëndësia kyçe e kësaj faze është se pas marrjes së dokumentave të kerkuara auditorit i
mundësohet krijimi i një liste të punës(check list).
Për të dizajnuar një check listë duhet të fokusoheni në 5 pika kyqe :
Përcaktohet se çfarë dëshirojmë të auditojmë dhe se a është i mundur të realizohet ky auditim
Dizajnimi i pyetjeve që klienti do të përgjigjet .
Zhvillimi i metodave përkatëse të matjes së rezultateve.
Krijimi i një liste të plotë apo i një softweri per ruajtjen e të dhënave.
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Testimi i cilësisë së metodave që do të përdoren nevojtet për të ditur nëse auditimi që do
kryejmë ka kuptim dhe nxjerr rezultatet e duhura.
Planifikimi -Pas shqyrtimit të informacionit, auditori do të planifikojë revizionin, bën vlerësimin e
rrezikut të bashkëpunimit, harton një plan të auditimit dhe të planifikon një takim hapës.

Qëllimi:diskutohet rreth qëllimit të këtij procesi auditues dhe nësë është e nevojshme krijohet
edhe një deklaratë në lidhje me autoritetin për kryerjen e punëve.
Fushëveprimi dhe objektivat:përcaktohet fushëveprimi i auditorëve dhe objektivat,si dhe
auditorët janë të gatshëm për qdo sygjerim apo pyetje që kanë të bëjnë më procesin.
Puna në teren -Puna në teren është procesi që merr kohën më të madhe të auditimit pasiqë gjatë
kësaj kohe auditorët punojnë në: rishikimin e manualeve të punës, intervistimin e punëtorëve,
hetimin e pasqyrave financiare,testimin e praktikave të biznesit,rishikim i ligjeve të
punës,rregullave të punës,udhëzimeve
Komunikimi -të komunikosh gjatë procesit të auditimit do të thotë: të komunikosh qartë për
qështje të caktuara me personat relevant në atë fushë dhe të përfshijë të gjitha qështjet që prekin
fushën e auditimit ku bëjnë pjesë edhe detajet më të vogla.
Risku inherent- ekziston mundësia e të dhënave me gabime si pasojë e kontrollit të pakët të
brendshëm, që janë materialisht të vlefshme.
Risku i kontrollit- ekziston pa dallim auditimit të raporteve financiare dhe bazohet në aftësinë e
revizorit për vlerësim profesional.
Risku i detektimit- paraqet riskun e egzistimit ose paraqitjes së gabuar të të dhënave, të përfëshirë
në saldot e kontove ose grupeve, si dhe transakcioneve që nuk janë në mundësi zbulimi me
procedura dhe teste për revizion.
Llojet e fakteve revizuese:Faktet fizike,Faktet matematike,Faktet verbale,Faktet
elektronike,Faktet dokumentare,Faktet e konfirmuara,Faktet e shkruara,Faktet analitike.
Me fletë pune kuptojmë të gjithë materialin e përshtatëshëm që përdorin revizorët për të treguar
metodologjinë e punës që aplikojnë dhe konkluzionet në të cilat arrijnë.Raportet me shkrim, ku
pasqyrohen dhe përpunohen të dhëna të përshtatëshme, të cilat grumbullohen nga revizorët,
njihen me emrin “fletë pune” ose check listë.

Qëllimi i fletëve të punës-Organizimit dhe harmonizimit të punës kontrolluese; Informacioneve
që përfshihen në raportet e kontrollit dhe të konkluzioneve nga analizat që bëjnë revizorët; Ato
shërbejnë si udhëzues për përpilimin e raportit. Ato përbëjnë bazën e raportit
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Fig. 3 Komponentët e kontrollit të brendshëm.

Burimi : ISSUU : Dispensë mbi teorinë e Auditimit faqe 27.
Elementët lëndësor të çdo komponenti analitik të bllok – skemës së kontrollit :
1. 7 faktorët e shtratit të Mjedisit të Kontrollit ( M 1 – M 7 ) :
1.1 integriteti dhe vlerat etike.
1.2 Zotimet për competence .
1.3 Politikat dhe praktikat e burimeve njerëzore.
1.4 Filozofia e drejtimit dhe modeli I funksionimit.
1.5 Bordi I drejtorëve ose pjesëmarrja në Komitetin e Auditimit.
1.6 Strukturat e organizimit.
2. 9 faktorët e shtratit të Menaxhimit të Risqeve ( V1 – V9 )
2.1 ndryshimet në ambientin operues ( psh. Forcimi I konkurrencës ),
2.2 personeli i rekrutuar rishtazi,
2.3 sistemi I ri i informacionit,
2.4 zhvillimet e menjëhershme e të paparashikuara,
2.5 teknologjia e re

Elementet kryesore të një flete të mirë pune-Në fletët e punës përfshihen fakte dhe mendime, por
këto të dyja asnjëherë nuk duhet të bashkohen në një të vetme.Rëndësia e fletëve të punës dhe
përgjegjësia e llogaritarëve.
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Shumë nga informatat që kanë të bëjnë me ndërmarrjen janë të karakterit sekret
kategoritë e fletëve të punës,fletë të rendit të ditës, pyetësorë, kopje të bilancit vërtetues
provizor,regjistrime korigjuese ditari, regjistrime të riklasifikuara,pasqyra të dëshmive, analiza
dhe fletë të punës kontable, kopje të dokumenteve,mesazhe informative të klientit dhe juristit.
Kontrolli i arkës ka qëllim kryesor: Analizën dhe vlerësimin e procedurave të kontrollit të
brendëshëm, veprimet përkatëse me mjetet monetare, përcaktimin e shumës së mjeteve monetare
dhe paraqitjen e rregullt të tyre në pasqyrën financiare të ndërmarrjes.
Kontrollet e përcaktimit tëefektivitetit të menaxhimit edhe pse nuk harmonizohen ngusht me
kontrollet kontable dhe administrative, duhet të merren parasysh nga revizori i brendshëm, sepse
tregojnë suksesin e objektivave të ndërmarrjes, efektivitetitn e investimeve dhe rentabilitetin në
përgjithësi të ndërrmarrjes.
Fazat e auditimit të brendshëm dhe të Kartës së Auditimit të Brendshëm
Planifikimi i auditimit të brendshëm:
Për çdo auditim ekipi i auditimit/auditori i brendshëm përgatit një plan auditimi
Letra e autorizimit - Audituesi i brendshëm duhet të pajiset me një letër autorizim të nënshkruar
nga drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm;
Letra e autorizimit të drejtuesit të njësisë së auditimit të brendshëm duhet të nënshkruhet edhe nga
titullari i subjektit;
Mbledhja e informacionit paraprak:
Dërgohet një letër për organizatat e audituara, duke kërkuar informacion mbi funksionimin e
sistemeve dhe proçeseve që janë subjekt i auditimit;
Organizimi i një takimi fillestar me drejtuesit e subjektit të audituar.
Prezantimi i Grupit të Auditimit dhe identifikimi i pikave të kontaktit, emrin, numrin e telefonit
dhe adresën e-mailit.
•

Përshkrim i shkurtër i objektit të punës dhe objektivave të auditimit.

•

Panoramë e shkurtër e procesit të auditimit dhe sistemit apo fushës së llogarisë që do të
auditohet.
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•

Diskutimi i linjave të komunikimit midis grupit të auditimit, menaxhimit dhe stafit të
njësisë që auditohet.

•

Përcaktimi i informacionit që kërkohet nga grupi i auditimit.

•

Rënia dakord për kërkesa të tjera që i nevojiten grupit të auditimit – për shembull akces në
TI ose akomodime të tjera.

•

Konfirmimi i datës së fillimit dhe të përfundimit të auditimit.

•

Caktimi i takimit të radhës,

•

Të tjera.

Një kopje e shkruar e axhendës paraprake, i duhet të dorëzohet të gjithë personave të pranishëm
në mbledhje.

Përgatitja e një Programi të auditimit për çdo mision angazhimi auditimi të brendshëm:
Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm nënshkruan programin, ai përgatit një program për
çdo auditim me specifikimet përkatëse.
Puna në terren:
Puna në terren konsiston në mbledhjen objektive të provave për vlerësime profesionale të
sistemeve dhe proceseve, duke kaluar në kryerjen e gjithë procedurave të auditimit të specifikuara
në programin e auditimit për t’u realizuar nga grupi i auditimit.

Objektivat e ekipit të auditimit të brendshëm që kryejnë punën në terren, realizohen duke
aplikuar metodologjitë e mëposhtme të auditimit, në përputhje me standartet ndërkombëtare dhe
praktikat më të mira ndërkombëtare profesionale të AB-së, duke kryer verifikime, hulumtime,
analiza dhe vlerësime.
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Fig . 4 Standartet e Kontrollit të brendshëm sipas Bashkimit Evropian.

Burimi : ISSUU : Dispensë mbi teorinë e Auditimit faqe 212.

Përgatitja e Raportit duhet të ndjekë tre faza:
▪

Raport i Përkohshëm – është drafti i parë i Raportit të Auditimit të Brendshëm i cili është
paraqitur në njësinë e audituar në takimin përfundimtar me qëllim të arritjes së
marrëveshjes për përmbajtjen e raportit dhe pranimit të rekomandimeve të auditorëve;
Draft-Raporti – është versioni i parë zyrtar i Auditimit të Brendshëm, duke përfshirë
konkluzionet e arritura në takimin e fundit si një përmbledhje ekzekutive;

▪

Raport Final –përmban versionin përfundimtar të përmbledhjes ekzekutive të modifikuar
në përputhje me komentet e pranuara nga të audituarit, si dhe përgjigjen e bërë nga ana e
subjektit të audituar mbi afatin përfundimtar për zbatimin e rekomandimeve, përfshirë
këtu edhe planin e veprimit, si dhe përfundimin e raportit final brenda 2 javëve pas
dërgimit të raportit paraprak tek subjekti i audituar.
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4.1 Karta e Auditimit të Brendshëm.
Çdo njësi e Auditimit të Brendshëm duhet të ketë kartën e saj që përcakton statusin organizativ të
Njësisë së Auditimit të Brendshëm, qëllimin, misionin, objektivat e punës,përgjegjshmërinë dhe
përgjegjësinë e njësisë.
Një shembull se si mund të jetë karta e Auditimit është mundësuar në Formatin Standard 1 në
fund të këtij kapitulli dhe duhet të përdoret si model nga Njësitë e Auditimit të Brendshëm

Tabela nr.1 Karta e Auditmit të Brendshëm sugjerohet të përfshijë kapituj si më poshtë:
Kapitulli

Përmbajtja

Misioni, Qëllimi dhe

Përcakton synimet kryesore të njësisë së Auditimit të

Objekti i Punës

Brendshëm dhe fushave që mund të jenë subjekt i punës
së auditimit.

Përgjegjshmëria

Përcakton linjat e raportimit të Drejtuesit të Njësisë së
Auditimit, mënyrën dhe formën e raportimit.

Pavarësia

Përcakton rregullimet ligjore që sigurojnë ruajtjen e
pavarësisë.

Përgjegjësia

Përcakton rolin dhe përgjegjësitë e Auditimit të
Brendshëm dhe mënyrën se si realizohen ato.

Autoriteti

Përcakton të drejtat e Auditimit të Brendshëm për të
pasur akses në regjistrat dhe komunikim me stafin e
organizatës.

Standardet e praktikave

Konfirmon se do të zbatohen standardet për Auditimin e

të auditimit

Brendshëm.

Burimi : Manuali i Auditimit të Brendshëm, faqe 18.
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4.2 Auditimi dhe kontrolli – Shqipëri
▪

Faza e parë njohja me organizatën

Audituesit duhet ta njohin mirë organizatën që do të auditohet, mjedisin në të cilin ajo vepron dhe
risqet kryesorë që asaj i kanosen, me qëllim që të sigurohet se plani strategjik fokusohet në fushat
e duhura. Njohja me organizatën që do të auditohet i ndihmon Audituesit e Brendshëm që të
kuptojnë procesetkryesore të organizatës.Kjo përfshin përgatitjen e buxhetit,planin
financiar,menaxhimin e riskut e të jera.

Formati Standard 3 në fund të këtij kapitulli do të shërbejë për të ndihmuarNjësinë e Auditimit
të Brendshëm në pasqyrimin e njohjes së veprimtarisë sëorganizatës që do të auditohet. Një pjesë
e informacionit që nevojitet për tëplotësuar Formatin Standard nr 3, është e njohur nga Njësia e
Auditimit tëBrendshëm nga puna që është bërë një vit më parë në organizatën që poauditohet.
Megjithatë, që të sigurohet se Formati Standard 3 bazohet në infor-macion të përditësuar, do të
jetë e nevojshme që të intervistohen menaxherët.
▪

Njohja me Organizatën Formati Standard

▪

Identifikimi i sistemeve dhe fushave të rëndësishme të llogarisë
(Formati Standard )

▪

Konsolidimi i punës së planifikimit (Formati Standard 5)

▪

Përllogaritja e burimeve të disponueshme.

▪

Hartimi i planit strategjik pesëvjeçar të auditimit të brendshëm.

▪

Miratimi i planit strategjik dhe atij vjetor në bashkëpunim me menagjmentin e
Organizatës.

▪

Programimi i veprimtarive të auditimit të brendshëm.
Faza e dytë identifikimi i sistemeve dhe i fushave tëllogarisë për t’u audituar.

▪

sistemet

Me qëllim që të përcaktojnë sistemet për t’u audituar, Audituesit e Brendshëm duhet të kuptojnë
veprimtarinë e organizatës. Një gjë e tillë mund të bëhet duke identifikuar dhe rishikuar të
gjithë sistemet e përdorura nga organizatame qëllim që të sigurohet se të gjitha objektivat dhe
veprimtaritë e saj janëpërfshirë në këtë proces.
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Për këtë Drejtuesi i saj duhet të ketë në vëmendjese disa sisteme mund të trajtojnë një ose më
shumë objektiva të veçanta tëmenaxhimit, ndërsa disa të tjera mund t’i trajtojnë ato pjesërisht. Për
këtë, Drejtuesi i NjAB duhet të vlerësojë me kujdes sistemet dhe të shikojë mundësinë e
klasifikimit të tyre në grupe të krahasueshme si psh:sistemirekrutimit,sistemii trajnimit, sistemi i
pagave etj.
Në identifikimin e sistemeve për t ’u audituar,Drejtuesi i NjAB duhet të marrë nëkonsideratë
informacionet e periudhave të mëparshme, raportet e mëparshme të auditimeve, nëse ka pasur, si
dhe duhet të këshillohet me drejtuesit e organizatës. Klasifikimi i sistemeve në grupe mund të
bëhet sipas mënyrave tëmëposhtme:
▪

funksionalesipas së cilës sistemet dahen sipas funksionit të ata mbështesin dhe rolit që
luajnë në tërësinë kontrollit të brendshëm në organizatë p.sh.sistemet operative,sistemet e
monitorimit etj.

▪

strukturimitsipas së cilës sistemet ndahen në një numërrelativisht të vogël të fushave,
sipas strukturës organizative të organizatës (drejtori, drejtori të përgjithshme,rektorë etj).

▪

kombinuarështë një kombinim i dy mënyrave të sipërpërmendura

(p.sh. një sistem funksional të zbatohet në disa drejtori).
▪

fushat e llogarisë - me qëllim që të vlerësojnë se në cilat fusha llogarie të përqendrojnë
vëmendjen, Audituesit e Brendshëm duhet të kuptojnëburimet kryesore të të ardhurave
dhe zërat kryesorë të shpenzimeve të organizatës. Një gjë e tillë mundtë bëhet duke
kontrolluar buxhetin dhe deklaratat financiare të organizatës.

Formati Standard 4 në fund të këtij kapitulli, do të përdoret për të ndihmuaraudituesit që
të identifikojnë sistemet për t’u audituar (fushat e llogarisë)nënjë organizatë.

Firmat më të njohura, më të rëndësishme në nivel botëror janë:
a). DELOITTE, b). ERNEST&YUNG, c). KPMG, d). PRICE Vaterhause Coopers
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Faza e tretë – Konsolidimi i punës së planifikimit
Plotësimi i Formatit Standard 3 dhe Formatit Standard 4 i mundëson audituesve të brendshëm
një kuptim të mirë të organizatës, të sistemeve të përdorura prej saj si dhe sfidat me të cilat ajo
përballet.Megjithatë,pasi të kenëidentifikuar këto sisteme,Audituesit e Brendshëm duhet të
tregojnë se si duhetta planifikojnë punën e tyre për të trajtuar risqet.Për të treguar të gjithë risqete
identifikuara së bashku shërben Formati Standard 5.
Duke ushtruar gjykimin e tyre profesional, Audituesit e Brendshëm përcaktojnë
fushat kritike të cilat kërkojnë vëmendjen e auditimit.Vlerësimi i riskut fillon meshqyrtimin e
faktorëve të cilët kanë mundësinë më të madhe për të shkaktuar një ngjarje të papritur dhe duke
u dhënë prioritet gjithashtu dhe fushave tëcilat kanë mundësinë më të lartë për të patur një
ndikim negativ nga ndodhja e kësaj ngjarjeje.
Tre elementët kryesorë të riskut janë si vijon:
▪

Një ngjarje e papritur ë mund të ketë ndikim në rritjen e objektivave tëorganizatës.

▪

Mundësiaqë kjo ngjarje të ndodhë.

▪

Ndikimi negativ që do të ketë në rritjen e objektivave nëse kjo ngjarje do tëndodhë.

▪

Përcaktimi i frekuencës dhe kohëzgjatja e punës audituese për sistemet qëjanë
identifikuar duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të sigurojë përfshirje tëmjaftueshme për të
dhënë një vlerësim të përgjithshëm të sistemeve ekzistuesetë menaxhimit financiar dhe
sistemeve të kontrollit.Faktorët që merren në konsideratë në këto përcaktime vijojnë si më
poshtë:

▪

Rëndësia Për këtë audituesit duhet të gjykojnë nëse sistemi/fusha e identifikuar për t’u
audituar ka rëndësi të madhe për organizatën dhe nësendonjë mosfunksionim i mirë i
mundshëm në këtë sistem/fushë do të kishtendikim të madh në veprimtarinë organizatës

▪

Materialiteti – Kjo do të thotë : A mbulon objekti i dentifikuar për auditim pjesën më të
madhe të veprimtarive ë organizatës?

▪

Ndryshimi për të përcaktuar dikimin e këtij faktori duhet të merret parasysh nëse ka patur
ndryshime të cilat kanë prekur apo kanë lidhje meobjektin që do të auditohet gjatë kohëve
të fundit dhe nëse janë parashikuarndryshime të rëndësishme për të ardhmen?

▪

Risku - për këtë faktor audituesi duhet të vlerësojë nivelin e riskut përobjektin veçantë që
do të auditohet dhe të marrë në konsideratë nëse kapasur probleme të identifikuara nga
auditimet e mëparshme.
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▪

Pikëpamjet menaxherëve Këtu duhet të merren në konsideratë opinionet e drejtuesëve

▪

të organizatës për performancën e saj lidhur e këtë sistem/fushë të veçantë auditimi.

▪

Ndikimi i jashtëm ky faktor ka të bëjë me përfshirjen grupeve ë tjera tëinteresit për
çështjen, objektin apo organizatën që auditohet. Pra, vlerësohet niveli iinteresit të
organizatave apo aktorëve të tjerë për këtë çështje. Përshembull, niveli i mbledhjes së
taksave lokale mund ’i interesojë QeverisjesQendrore.

▪

Frekuenca Plani Strategjik duhet të përfshijë të gjithë sistemete identifikuara, por nuk do
të ishte realiste përfshirja të gjitha aspekteve të kontrollit ë brendshëm brenda një viti. për
sisteme të cilat vlerësohen e një nivel të lartë risku, plani strategjik i auditimit duhet të
parashikojë auditiminme një frekuencë më të shpeshtë – zakonisht një vit, ndërkohëqë
sistemet me nivel më të ulët të riskut mund të parashikohen për t’u audituar më rallë.

Kur auditimi kryhet për herë të parë në një sistem e nivel të artë risku, kontrollet e brendshëm
rishikohen në detaje, me qëllim që të përcaktohense cilat janë kontrolle kyçe dhe sa efektive janë
ato. Ndërkohë në auditimetvijuese në një sistem me risk të lartë, puna audituese mund ë kufizohet
vetëm në verifikimin nëse objektivat e sistemit, objektivat e kontrollit, risqet dhe kontrollet janë
apo ato që kanë qenë më parë dhe në këtë rast kryhen testet epajtueshmërisë me kontrollet kyçe.
Audituesit e Brendshëm duhet të marrin në konsideratë faktorët e mësipërm nëgjykimin prej tyre
se kur duhet të ndërmerret një angazhim i Auditimit të Brendshëm dhe sa kohë duhet t’i
kushtohet angazhimit. Udhëzimet e mëposhtme janë ë rëndësishme dhe duhet të përdoren në
punët audituese.
Tabela nr.2 Programimi i veprimtarive të auditimit të brendshëm
Emërtimi

Ditët

Llogaritjet

Koha maksimale e
vlefshme
Pushimet vjetore

1 040

52 javë x 5 ditë persona

(880)

4 javë për person

Festat

(332)

8 ditë për person

Sëmundjet

(220)

1 javë për person

Trajnime
Takime në grup
Ndihma emergjente

(440)
(116)
(440)

2 jave për person
Takime në qdo tre muaj
2 javë për person

Totali i burimeve
812 ditë
203 ditë për person
Burimi : Manuali i Auditimit të brendshëm, faqe 43.
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▪

Faktori Reagimi i Auditimit të brendshëm

Rëndësia e Audituesit të brendshëm përgjithësisht do të shpenzojnëmë shumë kohë për fushat
më me rëndësi përorganizatën.
▪

Materialiteti Audituesit i brendshëm do të harxhojnë më shumë kohë për fushat e mëdha të
të ardhurave dhe tëshpenzimeve dhe më pak kohë (ose aspak) për fushat që nuk kanë
shumë rëndësi.

▪

Ndryshimi Kur një sistem/fushë llogarie proces biznesi kandryshuar, atëherë risku rritet
dhe si rjedhojë, Audituesite Brendshëm duhet të shikojnë për këtë fushë, vitin në të cilin
janë bërë ndryshimet.

▪

Risku Një metodë me bazë risku do të thotë se burimet e Auditimit të brendshëm do t’i
kushtohen fushave kurisku është më i lartë.

Pikëpamjet e menaxhimit
Pasi Auditimi i brendshëm mundëson shërbim të menaxhimit të një organizate, është e
rëndësishme që plani strategjik të marrë në konsideratë shqetësimete menaxherëve. Fushave që
janë shqetësim përmenaxhimin e organizatës duhet t’i jepet prioritet në planin strategjik.
Megjithatë, duhet të tregohet kujdes i veçantë ndaj pikëpamjeve të menaxherëve pasi këta të
fundit mund të përpiqen që të largojnë vëmendjen e audituesve të brendshëm nga fushat e
rëndësishme.

Ndikimi i jashtëm ekzistenca ndikimit të jashtëm rrit rëndësinë e një sistemi të veçantë dhe si
rrjedhojë do të jetë e përshtatshme rritja e inputeve të auditimit.
Frekuenca për sisteme të cilat vlerësohen me një nivel të lartë risku, strategjia e Auditimit të
brendshëm duhet të parashikojë auditimin me një frekuencë më të shpeshtë.
Për sistemet me nivel të ulët risku, auditimi do të kryhetme një frekuencë më të rrallë.
Megjithatë, në praktikë, plani strategjik duhet të balancojë faktorët e mësipërm.

Nuk ka ndonjë metodologji të veçantë që mund të përdoret për hartimin e planitstrategjik dhe si
rrjedhojë, hartimi i tij do të varet nga gjykimi profesional. Sëfundmi Audituesit e Brendshëm
duhet të sigurohen se plani strategjik është një reflektim i arsyeshëm i punës që duhet të
ndërmirret.
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4.3 Politikat e auditimit të brendshëm
Roli i auditimit të brendshëm
Auditimi i brendshëm modern është zhvilluar si një vegël e menaxhmentit për shtimin e
vlerës jo vetëm duke raportuar parregullsitë individuale, por gjithashtu duke parandaluar
gabimet sistematike, duke identifikuar fushat për përmirësim dhe duke promovuar praktikat
më të mira të menaxhimit.
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm, prezanton përkufizimin e pranuar në nivel ndërkombëtar
të auditimit të brendshëm siç vijon:
Çdo SSP duhet të ushtrojë kontrolle efektive të auditimit të brendshëm, duke përfshirë një
aktivitet të pavarur të auditimit dhe një sistem efektiv të kontabilitetit dhe raportimit
financiar, që plotëson standardet e kontrollit të pranuara në nivel ndërkombëtar. Aktiviteti i
auditimit të brendshëm përfshinë tërë sferën e verifikimeve pasuese “ex post” nga
organizata, për të siguruar se sistemet e menaxhimit dhe kontrollit pajtohen me
specifikimet buxhetore, objektivat, rregullat dhe standardet, si dhe më përgjithësisht, me
parimet e menaxhimit të mirëfilltë financiar.
Auditimi i brendshëm në sektorin publik, sjell këto dobi:
Aktiviteti i auditimit ndihmon qeverinë për të qenë llogaridhënëse ndaj publikut, duke
matur zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe kontrolleve të vendosura, si dhe
efektivitetin, ekonomizimin dhe efikasitetin e veprimeve;
“Auditimi i brendshëm” është një aktivitet i pavarur për të ofruar siguri objektive dhe një
aktivitet këshillues, i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e
organizatës. Ky ndihmon organizatën në përmbushjen e objektivave, duke nxitur një qasje
sistematike dhe të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e
efektivitetit në menaxhimin e rrezikut, kontrolleve dhe proceseve të qeverisjes.

Aktiviteti i auditimit u ofron siguri objektive organeve mbikëqyrëse, rreth seriozitetit dhe
besueshmërisë së raporteve financiare dhe raporteve të performancës, të përgatitura nga
menaxhmenti;
Aktiviteti i auditimit mund të ndihmoj menaxhmentin e sektorit publik në arritjen e
qëllimeve dhe objektivave të tyre duke përmirësuar sistemet dhe shërbimet e organizatës;
Prania e rregullt e auditorëve mund të ndihmojë në mbrojtjen e pasurive të qeverisë, duke
parandaluar mashtrimin, humbjen dhe keqpërdorimin; si dhe
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kontributi i auditimeve mund t`u ndihmoj punonjësve në përmirësimin e performancës së
përgjithshme të punës dhe në zbatimin e kontrolleve të vendosura.
Puna e auditimit të brendshëm përfshinë aktivitetet e mëposhtme:
Identifikimin dhe vlerësimin e ekspozimeve të rëndësishme ndaj rrezikut dhe kontributit
në përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të rrezikut dhe të kontrollit, vlerësimin e
efektivitetit të kontrolleve duke promovuar përmirësim të vazhdueshëm. Bazuar në
rezultatet e vlerësimit të rrezikut, aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësoj
përshtatshmërinë dhe efikasitetin e kontrollit të përfshirë në qeverisjen, veprimet dhe
sistemet e informimit të organizatës.
Këtu duhet të përfshihet vlerësimi i procesit që siguron:
▪

Besueshmëri dhe integritet të informatave financiare dhe operative.

▪

Efektivitet dhe efikasitet të veprimeve.

▪

Ruajtje të pasurive.

▪

Pajtueshmëri me ligjet, rregulloret dhe kontratat.

▪

Vlerësimin dhe zhvillimin e rekomandimeve mbi përmirësimin e procesit të
qeverisjes për përmbushjen e objektivave të mëposhtme: Promovimin e etikës dhe
vlerave të duhura në kuadër të organizatës;

Sigurimin e menaxhimit të performancës efektive organizative dhe llogaridhënien;
Komunikimin e rrezikut dhe informatave të kontrollit në mënyrë efektive për sferat e
caktuara të organizatës.
Fig. 5 Standartet sipas GAAS

Burimi : ” Montgomery’s Auditing “ faqe 44 – 49.
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Politika profesionale e auditimit të brendshëm – Standardet dhe Kodi i Etikës
Aktivitetet e auditimit të brendshëm duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet
profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm, të vendosura nga NjQH ja, si dhe në
pajtim me parimet e sjelljes të Kodit të Etikës.
Qëllimi i Standardeve është që të: Bëjnë identifikimin e parimeve bazë, të cilat janë
udhëzues të praktikës së auditimit të brendshëm;
Ofrojnë kornizën për kryerjen e një vargu të gjatë të aktiviteteve të auditimit të
brendshëm që e shtojnë vlerën;
Vendosin bazat për vlerësimin e performancës së auditimit të brendshëm; dhe ndihmojnë
përmirësimin e veprimeve dhe proceseve të organizatës.

Standardet e Performancës përshkruajnë natyrën e funksionit të auditimit të brendshëm dhe
ofrojnë kriteret e cilësisë kundrejt të cilave mund të vlerësohet performanca e këtyre
shërbimeve.
Derisa Standardet e Atributeve dhe Performancës aplikohen për të gjitha aktivitete e
auditimit të brendshëm, Standardet e Zbatimit, aplikohen për lloje specifike të
angazhimeve.
Qëllimi i Kodit të Etikës është që: Të kontribuojë në sjelljen etike në Njësitë e Auditimit
të Brendshëm; dhe të vendosë themelet për menaxhmentin që ata t`u besojnë
vlerësimeve të dhëna nga funksioni i auditimit të brendshëm.
Për të arritur këto objektiva Kodi i Etikës përmban:
Parimet që janë relevante për profesionin dhe praktikën e auditimit të brendshëm, kryesisht
integritetin, objektivitetin, besueshmërinë (konfidencialitetin) dhe kompetencat; dhe
Normat e sjelljes të cilat përshkruajnë sjelljen e pritur nga auditorët e brendshëm.
Standardet dhe Kodi i Etikës janë në dispozicion në uebfaqen NjQH
Psikologu Lawrence Kohlberg bën dallim në mes tre niveleve të zhvillimit moral:
Parakonvencional- individët janë të fokusuar në interesat personal, dhe sjellin vendime duke u
larguar dënimeve.
Konvencional – sjellja e vendimeve varet nga mendimi i të tjerëve dhe është në lidhje me
standardet shoqërore.
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Postkonvencional- karakterizohet me shkallë të lartë të besimit personal dhe racionalizëm, me
respekt të pakët të interesave personal, vështrimet e të tjerëve ose qeverisë.
Statuti i Auditimit të Brendshëm
Secila njësi e auditimit të brendshëm duhet të ketë Statutin i cili përcakton statusin
organizativ të Njësisë së Auditimit të Brendshëm duke përkufizuar qëllimin, autoritetin dhe
përgjegjësinë e saj.
Modeli i Statutit të NJAB •së është në dispozicion në uebfaqen e NjQH
së •MF. Posa të miratohet nga menaxhmenti i lartë, Drejtori i Njësisë së
Auditimit të Brendshëm dhe nga Kryesuesi i Komitetit të Auditimit, Statuti i Auditimit të
Brendshëm bëhet dokument zyrtar.

4.4 Fushëveprimi i auditimit të brendshëm Fushëveprimi i funksionit të auditimit të
brendshëm, përkufizohet si përfshirje e të gjitha “subjekteve të sektorit publik” (SSP) në
pajtueshmëri me Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm.
Auditimi i brendshëm, fillimisht ekzaminon dhe vlerëson efektivitetin e sistemit të
menaxhimit dhe kontrollit dhe atyre politikave, procedurave dhe planeve të cilat SSP dhe
organizatat e saj vartëse i kanë adoptuar për të udhëzuar aktivitetet e tyre. Nga aktiviteti
i auditimit të brendshëm, gjithashtu mund të kërkohet që të ofroj këshilla dhe shërbime të
tjera konsultuese sa i përket menaxhimit të rrezikut dhe çështjeve të tjera të qeverisjes.
Drejtori i NjAB së dhe auditorët e brendshëm kanë qasje të plotë, të lirë dhe të
pakufizuar në të gjitha veprimet, të dhënat, pronat dhe personelin në kuadër të SSP dhe
organizatat e saja vartëse. Ata po ashtu janë të autorizuar që të marrin çfarëdo informate
që është e nevojshme për ushtrimin efikas të detyrave të tyre, nga burime të tjera. Të
gjithë punonjësit e SSP duhet të bashkëpunojnë plotësisht për të vënë në dispozicion
çfarëdo materiali apo informate të kërkuar nga një auditor, apo që është relevante për
auditimin. Kur ekzistojnë shqetësime për materialin e kufizuar, Drejtori i Auditimit të
Brendshëm do të bëjë aranzhime me zyrtarët përkatës në SSP për të siguruar që vetëm
auditorët e brendshëm veçanërisht të autorizuar merren me materialin e kufizuar.
Sigurimi i pavarësisë dhe objektivitetit
Auditorët e brendshëm duhet të jenë në gjendje që të ta kryejnë punën e tyre në mënyrë
të pavarur dhe objektive.
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Pavarësia u lejon auditorëve të brendshëm që të paraqesin gjykime të paanshme dhe të
drejtpërdrejta që janë me rëndësi esenciale për kryerjen e duhur të angazhimeve të
auditimit të brendshëm. Kjo arrihet nëpërmjet të statusit organizativ dhe objektivitetit të
auditorëve të brendshëm profesional. Në mënyrë
funksionale, Drejtori i NjAB së i raporton menaxhmentit të lartë dhe Komitetit të
Auditimit, duke u siguruar kështu një shkallë e pavarësisë nga menaxhmenti operativ që
është me rëndësi esenciale për efikasitetin e AB.
Për qëllime të përditshme administrative, Drejtori i NjAB •së duhet t’i raportoj
menaxhmentit të lartë.
Menaxhimi i zotësisë, kujdesi i duhur profesional dhe vazhdimi i arsimimit
profesional.
Të gjithë auditorët e brendshëm në subjektet e sektorit publik në Kosovë, duhet të
përmbushin të gjitha kërkesat e Ligjit mbi Auditimin e Brendshëm.
Veçanërisht, auditorët e brendshëm duhet t`i përmbushin me sukses kërkesat për
trajnim, testim dhe licencim, të përcaktuara me ligj.
Të gjitha auditimet e brendshme duhet të kryhen me zotësi dhe kujdes të
duhur profesional. Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm duhet të sigurojë që
personat që janë caktuar në secilin auditim posedojnë njohuritë, shkathtësitë, dhe
kompetencat e tjera të nevojshme për të kryer auditimin në mënyrë kolektive.
Të gjithë auditorët e brendshëm duhet t`i njohin dhe t`iu përmbahen me
përpikëri kërkesave të Ligjit për Auditimin e Brendshëm që kanë të
bëjnë me konfliktin e interesave.
NjAB duhet të ketë punonjës ose të shfrytëzojë ofruesit e jashtëm të shërbimeve, të cilët
janë të kualifikuar në disiplinat siç janë
kontabiliteti, auditimi, ekonomia, financat, statistika, teknologjia informative,
inxhinieria, taksat, ligjet, çështje mjedisore, dhe fusha të tjera të nevojshme për të
përmbushur përgjegjësitë e aktivitetit të auditimit të brendshëm. Megjithatë, secili anëtarë i
NjAB së nuk ka nevojë të jetë i kualifikuar në të gjitha disiplinat.
Ofruesit e shërbimeve nga jashtë mund të përdoren nga NjAB ja kur:
NjAB ka nevojë për burime shtesë të auditimit për të kryer punën e planifikuar të
auditimit;
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Kërkohen shkathtësi ose njohuri të specializuara siç janë teknologjia,
informative, statistikat, taksat, ose përkthimet gjuhësore;
Nevojitet vlerësimi i aseteve siç janë tokat dhe ndërtesat, punët e artit, gurët e
çmuar, investimet, dhe instrumentet komplekse financiare; Duhet të përcaktohen sasitë ose
gjendja fizike e aseteve të caktuara siç janë mineralet dhe rezervat e naftës;
Matet puna e kryer dhe ajo që duhet të kryhet në kontratat në zhvillim e sipër;
Hetohen mashtrimet ose cenimet e sigurisë; Përcaktohen shumat e llogarive duke përdorur
metodat e specializuara siç është vlerësimi i saktë i obligimeve përfituese te punonjësit;
Interpretohen kërkesat ligjore, teknike dhe rregullative;

Vlerësohet siguria e cilësisë së aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe programi i
përmirësimit në pajtueshmëri me Standardin 1300 të Standardeve të Auditimit të
Brendshëm; dhe NjAB nuk ka auditorë të mjaftueshëm që posedojnë shkathtësitë
e nevojshme për kryerjen e punëve të planifikuar të auditimit.
Kur Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm planifikon të shfrytëzojë dhe të
mbështetet në punën e një ofruesi të jashtëm të shërbimeve, ai duhet të vlerësojë
kompetencën, pavarësinë dhe objektivitetin e ofruesit të jashtëm të shërbimeve pasi që ato
lidhen me detyrën e veçantë që duhet të kryhet. Kur e bënë këtë, Drejtori i Njësisë së
Auditimit të brendshëm duhet të konsiderojë:
Çfarëdo interesi financiar apo interes tjetër që ofruesi mund ta ketë në organizatë;
Lidhjet personale ose profesionale që ofruesi mund t’i ketë me bordin, menaxhmentin e
lartë, ose me të tjerët brenda organizatës;
Marrëdhëniet që ofruesi mund t’i ketë pasur me organizatën ose me aktivitetet që
rishikohen;
Shkallën e shërbimeve të tjera në vazhdim e sipër, të cilat ofruesi mund të jetë duke i
kryer për organizatën; dhe Kompensimin ose stimulimet e tjera që ofruesi mund t’i ketë
marrë nga organizata.
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Arsimimi i vazhdueshëm profesional
Në mënyrë që të përmbushin Standardet, auditorët e brendshëm duhet të ngritin njohuritë
e tyre, shkathtësitë dhe kompetencat e tjera nëpërmjet të vazhdimit të arsimimit
profesional. Ata janë përgjegjës për vazhdimin e arsimimit të tyre me qëllim që të
mirëmbajnë aftësitë e tyre dhe të jenë të informuar për përmirësimet dhe zhvillimet e
tanishme në standardet, procedurat dhe teknikat e auditimit të brendshëm.
NJQH •AB do të nxjerrë udhëzimin se cilat duhet të jenë kërkesat e AVP •së në
mënyrë që auditorët e brendshëm të ruajnë licencat e tyre dhe do të ofrojnë një
mekanizëm dhe resurse që do t’iu ofrojnë mundësi adekuate të AVP •së për auditorët e
brendshëm.
4.5 Përgjegjësitë
Kontrolli i brendshëm fillimisht zbatohet nga menaxhmenti i brendshëm i
subjektit. IAB përkufizon kontrollin si vijon:
I gjithë personeli në organizatë luan role në funksionalizimin e kontrollit të
brendshëm. Megjithatë, menaxhmenti ka përgjegjësi të përgjithshme për
mjedisin e kontrollit të brendshëm.
Auditimi i brendshëm është pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm.
Menaxhmenti i lartë i SSP është përgjegjës për zbatimin dhe funksionimin efektiv të
auditimit të brendshëm në pajtim me kërkesat e Ligjit për Auditim të
Brendshëm. Përgjegjësia e vendosur në këtë Ligj për zbatimin e funksionit të auditimit
të brendshëm, shtrihet në: Subjektin e sektorit publik;
Pjesët përbërëse dhe nën njësitë e tjera të tij;
Ndonjë SSP i cili menaxhon fondet e BE së apo fondet e dhuruara nga donatorët e tjerë
ose institucionet financiare ndërkombëtare
Pavarësisht nga kërkesa e LAB, NjQH •AB me pëlqimin e Ministrit të
Financave, mund të lirojë një SSP nga kërkesa për të pasur një NjAB. Në këtë rast SSP
ja është përgjegjëse për të zbatuar funksionin e auditimit të brendshëm në mënyra tjera të
përcaktuar me Ligjin për auditim të Brendshëm
Ky kapitull përfshinë përgjegjësitë e personelit kryesor të aktivitetit të auditimit të
brendshëm (drejtorit të NjAB së, udhëheqësit të ekipit të NjQH për Auditimin e
Brendshëm.
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“Çdo veprim i ndërmarr nga menaxhmenti, bordi dhe palët e tjera për të
menaxhuar rrezikun dhe për të rritur mundësitë për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të
përcaktuara. Menaxhmenti planifikon, organizon dhe drejton performancën e veprimeve të
mjaftueshme për të ofruar siguri të arsyeshme për arritjen e qëllimeve dhe objektivave.”
I gjithë personeli në Organizaë luan role në funksionalizimin e kontrollit të brendshëm.
Megjithatëmenaxhmenti ka përgjegjësi të përgjithshme për mjedisin e kontrollit të brendshëm.
Auditimi I brendshëm është pjesë e sistemit kontrollit të brendshëm.
Menaxhmenti I lartë I SSP eshte përgjegjës per zbatimin dhe funksionimin efektiv të auditimit të
brendshëm në pajtim me Ligjin për Auditimin e Brendshëm. Përgjegjësia e vendosur në këtë ligj
për zbatimin e auditimit të brendshëm shtrihet në :
Subjektin e sektorit publik,Pjesët përbërëse dhe nën njësitë e tjera te tij
Ndonjë SSP I cili menaxhon fondet e BE – se, apo fondet e dhuruara nga donatorët e tjerë ose
Institucionet financiare ndërkombëtare.
Pavarësisht nga kërkesa e LAB e NJQH – AB me pëlqimin e Ministrit te Financave mundëtë
lirojë një SSP nga kërkesa për të pasur një NJAB.
Në këtë rast SSP – ja është përgjegjëse për të zbatuar funksionin e auditimit të brendshëm në
mënyra tjera të përcaktuar me Ligjin për auditim të brendshëm.
Ky kapitull përfshinë përgjegjësitë e personelit kryesor të aktivitetit të auditimit të
brendshëm(drejtorit te NJAB –se, udhëheqesit të ekipit të auditimit, auditorëve të
brendshëm) dhe akterëve tjerë të rëndësishëm si NjQH •AB së, Komitetit të Auditimit dhe
Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm.
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Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB)
Drejtori i NjAB •së është përgjegjës për administrimin e NjAB së dhe për menaxhimin e
veprimeve të saj ashtu që:
Puna e auditimit të brendshëm të përmbushë qëllimet dhe përgjegjësitë e veçanta dhe të
përgjithshme të miratuara nga menaxhmenti dhe të përkufizuara me ligj;
Burimet e NjAB së të shfrytëzohen në mënyrë efikase dhe efektive; dhe Auditimi i
brendshëm të funksionojë në përputhje me Standardet e Auditimit të Brendshëm dhe
Kodin e Etikës.

Drejtori i NjAB •së harton planet për të përmbushur përgjegjësitë e NjAB •
së. Këto plane i nënshtrohen aprovimit nga menaxhmenti i lartë i SSP/
dhe Komiteti i Auditimit. Procesi i përgatitjes së planeve përfshinë
përcaktimin e qëllimeve, orarin e punës së auditimit të brendshëm, detyrat
për personelin,kërkesat për rekrutim, raportet financiare dhe të buxhetit
të burimeve njerëzore dhe raportet e progresit kundrejt planeve përkatëse.

Drejtori i NjAB •së është në veçanti përgjegjës për: menaxhimin dhe mbikëqyrjen e stafit
dhe funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, në mënyrë që burimet e Njësisë
së Auditimit të Brendshëm të përdoren në mënyrë produktive, me kosto efektive dhe në
mënyrë efikase; zbatimin e kërkesave të LAB; hartimin dhe dorëzimin me kohë për
rishikim dhe miratim të planit strategjik dhe planit vjetor të auditimit tek Menaxhmenti i
Lartë i SSP së dhe Komiteti i Auditimit në bazë të vlerësimit të
rrezikut; organizimi, performanca dhe mbikëqyrja e aktiviteteve të
auditimit të brendshëm dhe dorëzimi i rezultateve të Ministria e Financave NjQH për
Auditimin e Brendshëm, auditimit tek Menaxhmenti i Lartë dhe Komiteti i Auditimit të
organizatës buxhetore; përgatitjen dhe dorëzimin e raporteve tremujore dhe vjetore
për të gjitha aktivitetet e auditimit të NJAB tek Menaxhmenti i Lartë i SSP •së, NJQH
•AB dhe Komiteti i Auditimit; dorëzimin tek NJQ AB, jo më vonë se 31 tetor të çdo viti
kalendarik, planet vjetore dhe strategjike të auditimit të brendshëm, pasi që të jenë miratuar
nga Menaxhmenti i Lartë dhe Komiteti i Auditimit; zbatimin e programit të sigurisë së
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cilësisë duke mbuluar vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm të funksionit të auditimit të
brendshëm; raportimin e çdo treguesi të aktiviteteve të korrupsionit ose mashtrimit tek
Menaxhmenti i Lartë dhe Komiteti i Auditimit, si dhe njoftimi i autoriteteve
kompetente, nëse është i përfshirë Menaxhmenti i Lartë;
sigurimin e resurseve të mjaftueshme për funksionin e auditimit të brendshëm për kryerjen
e detyrave të tij; dorëzimi i një Statuti për funksionin e Auditimit të
Brendshëm tek Menaxhmenti i Lartë dhe Komiteti i Auditimit.
Mbikëqyrja e duhur është kyçe për ruajtjen e cilësisë së mirë. Mbikëqyrja fillon me
planifikimin dhe vazhdon gjatë ekzaminimit, vlerësimit, komunikimit dhe ndjek hapat e çdo
detyre të auditimit.
Mbikëqyrja përfshin: sigurimin që auditorët kanë njohuritë e nevojshme, aftësitë dhe
kompetencat e tjera për të kryer angazhimin. Kjo mund të bëhet gjatë
planifikimit, kur mobilizohet ekipi dhe nëpërmjet mentorimit dhe rishikimit gjatë fazës së
ekzekutimit; ofrimin e udhëzimeve të përshtatshme gjatë planifikimit të detyrës
dhe miratimin e programit të auditimit, dhe sigurimin që programi i miratuar i auditimit
është kryer sipas planit.
Drejtori duhet të verifikojë dosjet e auditimit për të përcaktuar nëse dokumentet e punës
mbështesin në mënyrë adekuate vërejtjet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit dhe
se të gjitha procedurat e nevojshme të auditimit janë kryer. Dëshmia e rishikimit
mbikëqyrës duhet të përbëhet nga inicialet e rishikuesit dhe nga shënimi i datës së çdo
dokumenti të punës pasi që është rishikuar.
Rishikuesit duhet të marrin shënime të pyetjeve që dalin nga procesi i rishikimit. Gjatë
verifikimit të shënimeve të rishikimit duhet të kujdeseni që dokumentet e punës ofrojnë
evidencë të mjaftueshme që çështjet e ngritura gjatë rishikimit janë zgjidhur.
Mbikëqyrja barazon përgjegjësinë për të gjitha gjykimet e bëra profesionale
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për të gjitha gjykimet e
rëndësishme profesionale të bëra në fazat e planifikimit, ekzaminimit, vlerësimit, raportit dhe
fazat pasuese angazhimit. Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm për këtë arsye
duhet të miratojë një metodë të përshtatshëm për të siguruar që kjo përgjegjësi është
përmbushur.
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Vetëvlerësimet
Së fundi, si pjesë e planit vjetor është e këshillueshme që të kryhet një
vetë vlerësim i NJAB dhe performancës së saj në bazë të Standardeve të Auditimit të
Brendshëm si më poshtë: të vlerësojë funksionin kundrejt Standardeve të Atributit, dhe
të vlerësojë performancën kundrejt Standardeve të Performancës.

Nuk është rreptësisht e domosdoshme që të mbulohen plotësisht të gjitha
standardet nëpërmjet vetë vlerësimit në të njëjtin vit, por të gjitha standardet duhet të
mbulohen mundësisht në bazë rotacioni brenda një cikli 3 vjeçar.

Udhëheqësi i ekipit të auditimit
Çdo udhëheqës i ekipit të auditimit është përgjegjës për planifikimin e auditimit individual
për të cilin është caktuar, udhëheqjen e auditimit të brendshëm dhe dorëzimin e raporteve
të dobishme të auditimit të brendshëm. Këto përgjegjësi përfshijnë:
Udhëheqjen e auditimeve individuale, mbikëqyrjen e auditorëve të brendshëm dhe
rishikimin e punës së kryer për të siguruar përshtatshmërinë e objektivave dhe
fushëveprimit të auditimit, përshtatshmërinë e testimit të kryer dhe saktësinë e
konkluzioneve të arritura.
Puna e auditimit të brendshëm, gjithashtu, duhet të rishikohet nëse është në pajtueshmëri
me LAB, me procedurat e NjAB, me këtë Doracak dhe me Standardet e Auditimit të
Brendshëm;
• Komunikimin me personat që duhet të dinë rreth aktivitetit të auditimit të brendshëm
dhe ndërlidhjen me personelin nëpër tërë organizatën, në veçanti me ata të njësisë e cila
auditohet, për të zgjidhur çështjet e auditimit të brendshëm dhe për të arritur veprimet e
dëshiruara korrigjuese;
• Vlerësimin e performancës së auditorit dhe këshillimin e auditorit për të përforcuar
njohuritë, shkathtësitë dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm; dhe
• Lehtësimin e procesit të auditimit të brendshëm duke zgjidhur çështjet dhe problemet e
personelit gjatë përparimit të përditshëm të aktivitetit të auditimit të brendshëm.
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4.6 Auditori i brendshëm
Auditori i brendshëm është përgjegjës për vlerësimin e procesit të veprimeve kontrolluese
në tërë organizatën bazuar në vlerësimin e përshtatshmërisë së sistemeve të kontrollit të
brendshëm. Kjo përgjegjësi ushtrohet në tre hapa të ndryshëm:
Duke vlerësuar nëse dizajni i procesit të kontrollit, siç është bërë dhe paraqitur nga
menaxhmenti, është adekuat;
Duke përcaktuar nëpërmjet të testimit dhe procedurave të tjera, nëse procesi në fakt është
duke funksionuar në mënyrë efektive dhe efikase, ashtu siç është synuar; dhe
Duke raportuar rezultatet e punës së kryer të auditimit dhe duke
ofruar rekomandime aty ku ka nevojë për përmirësimin e procesit të kontrollit.

Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm, themelon Njësinë Qendrore Harmonizuese për
Auditimin e Brendshëm në kuadër të Ministrisë së Financave. Aktivitetet e saj përfshijnë:
Krijimin e një kornize për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm në sektorin
publik në Kosovë, përmes:
Hartimit të rregullave, politikave, doracakëve, udhëzimeve, Kodit të Etikës dhe standardeve
profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm;
Vendosjes së standardeve për trajnim dhe organizim të ofruesve të shkollimit dhe
certifikimit;
Mirëmbajtjes së një Doracaku të Auditimit të Brendshëm;
Koordinimit të politikave të caktuara të personelit (p.sh. gradimi, përshkrimet e
punës, etj.) duke marrë në konsideratë Ligjin dhe politikat e tjera qeveritare;
Koordinimin dhe këshillimin mbi standardet e cilësisë;
Organizimin e grupeve ndërlidhëse, konferencave dhe seminareve për auditorët e SSP.
Ofrimin e përkrahjes dhe asistencës profesionale për NjAB të dhe auditorët e brendshëm
në të gjitha aspektet e auditimit të brendshëm;
Bëjë vlerësime te jashtme, siç janë, rishikimi i sigurisë se cilësisë,
kryerjes se auditimit te brendshëm në subjektin e sektorit publik,
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në bazë të metodologjive të miratuara nga Ministri Zbatimin e një procesi për të siguruar
cilësinë e auditimit të brendshëm;
Të marrë nga të gjitha subjektet e sektorit publik planet e tyre strategjike, vjetore , raportet
tre mujore dhe vjetore për aktivitetet e auditimit të brendshëm
Aranzhimin dhe institucionalizimin e një sistemi të trajnimit
profesional rigoroz dhe lëshimin e licencave për auditorët e brendshëm;
Vendosjen e sistemit dhe kërkesave për vazhdimin e obligueshëm të arsimimit
profesional;
Koordinimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në organizatat qeveritare qendrore
dhe lokale ;
Nxitjen dhe inkurajimin e dialogut të vazhdueshëm me menaxhmentin e SSP/ZKA •të në
lidhje me shfrytëzimin efektiv të auditimit të brendshëm;
Konsolidimin e rezultateve të raporteve të auditimit të brendshëm dhe përgatitjen e
raportit vjetor për Ministrin e Financave;
• Caktimin e standardeve për emërimin e auditorëve të brendshëm; dhe
• Koordinimin me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm .

Komitetet e auditimit
Roli i një Komiteti të pavarur të Auditimit (KA) i krijuar në SSP është ofrimi i
udhëzimeve objektive për Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe të mbrojë pavarësinë e
saj nga ndërhyrja e menaxherëve, operacionet e të cilëve auditohen. Secili KA duhet të
ketë një Statut për të përkufizuar rolin dhe përgjegjësinë e tij.
Për detajet të plota referojuni dokumentit “Praktikat e Mira për Komitetet
e Auditimit” dhe Udhëzimit Administrativ nr. 11/2010 mbi Themelimin
dhe Funksionimin e Komiteteve të Auditimit, ku të dyja këto janë në dispozicion në
uebfaqen e NJQH AB •së •MF.
Menaxhmenti i lartë i Sektorit të Subjektit Publik/Zyrtari Kryesor Administrativ
Sipas Ligjit mbi Auditimin e Brendshëm, menaxhmenti i lartë i Subjektit të
Sektorit Publik/ZKA i secilit subjekt të auditimit është përgjegjës për të siguruar se:
Organizata ka funksionin e auditimit të brendshëm me burime të
mjaftueshme, dhe që ai është i pavarur;
Është themeluar NjAB dhe është duke u mirëmbajtur, apo që është kërkuar dhe është
lejuar një përjashtim, dhe i njëjti nuk është revokuar;
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NjAB ka burime njerëzore, financiare dhe burime të tjera të mjaftueshme, për realizimin e
aktiviteteve të planifikuara të auditimit;
• Merren masa të menjëhershme dhe efektive për të zbatuar rekomandimet e bëra nga
NjAB ose NjQH •AB;
• Janë eliminuar parregullsitë dhe janë zbatuar masa për të siguruar që ato nuk do të
përsëriten; dhe
• NjAB ka qasje të pakufizueshme në të gjitha dokumentet, të dhënat, zyrat dhe lokalet.
Menaxhmenti i Subjektit të Sektorit Publik/ZKA duhet po ashtu të sigurojë
që auditorët e brendshëm janë të mbrojtur nga çdo masë ndëshkuese që
rezulton nga kryerja e ligjshme e detyrave të auditimit të brendshëm.
Marrëdhëniet
Njësitë e Auditimit të Brendshëm në SSP kanë marrëdhënie me organet e tjera si vijon:
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.
Zyra e Auditorit të përgjithshëm kryen auditime të jashtme në pajtueshmëri me ligjin dhe
rregulloret e Kosovës.

Drejtori i secilës njësi të auditimit të brendshëm është përgjegjës për koordinimin e
marrëdhënieve me auditorin e jashtëm (në shumicën e rasteve, auditori i jashtëm është
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm). Qëndrimi i kooperimit dhe bashkëpunimit, përshkruan
marrëdhënien ideale të NjAB së me auditorët e jashtëm. Kjo marrëdhënie, e jo ajo e cila
auditimin e brendshëm e konsideron si një vazhdim të rolit të auditimit të
jashtëm, është e nevojshme për shkak të dallimit në objektiva.
Koordinimi i aktiviteteve të AB me auditorët e jashtëm kryesisht përfshinë konsultimin
dhe bashkëpunimin në mes tyre për të siguruar: Se dyfishimi apo boshllëku në mes të
auditimeve është minimal; Shkëmbimin e informatave; dhe Se dyfishimi i përpjekjeve dhe
shpenzimeve në fazat e zakonshme të punës së auditimit është minimal.
Auditori i Përgjithshëm ose auditori tjetër i jashtëm, mund të rishikoj dhe të vlerësoj
aktivitetet e auditimit të Njësisë së auditimit të brendshëm si pjesë e sistemit të
kontrollit të brendshëm .
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Menaxhimi Operativ
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Udhëheqësit e Ekipeve të
Auditimit, duhet të sigurojnë kontakte të rregullta me menaxhmentin. Kjo
është e rëndësishme për të qenë në dijeni në lidhje me çdo çështje
madhore që mund të dalë apo çdo ndryshim të kushteve të tjera
ekzistuese. Kjo do t’iu ndihmojë auditorëve që të vlerësojnë më shumë kufizimet
operative nën të cilat punon menaxhmenti dhe gjithashtu do të ndihmojë në identifikimin
e fushave me interes potencial për auditim. Gjithashtu, ekziston nevojë e madhe për të
punuar me menaxherët që të largojnë idenë se auditimi i brendshëm është funksion
inspektimi dhe të promovojnë një kuptim më të mirë për përfitimet të cilat mund t`ua
sjellë atyre.

4.7 Parimet e auditimit të brendshëm
Të gjitha Njësitë e Auditimit të Brendshëm dhe Auditorët e Brendshëm do
të kryejnë auditime të brendshme në pajtueshmëri me parimet e mëposhtme:
(a) Ligjshmëria. Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor I brendshëm do të
kryejë auditime të brendshme në pajtueshmëri të përpiktë me ligjet, rregullat, standardet
dhe praktikat e aplikueshme, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në LAB.
(b) Integriteti. Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të
kryejë auditime të brendshme në mënyrë të përpiktë profesionale në pajtueshmëri me të
gjitha kërkesat e aplikueshme ligjore, dhe auditorët e brendshëm në fjalë do t’ju
shmangen pikërisht të gjitha konflikteve të interesave dhe nuk do të lejojnë që
konsideratat personale të çfarëdo përshkrimi të ndikojnë apo influencojnë mënyrën se si
ata e kryejnë auditimin e brendshëm.
(c) Objektiviteti. Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të
aplikojë nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në grumbullimin, vlerësimin dhe
komunikimin e informatave rreth aktivitetit apo procesit që ekzaminohet. Ato do të
bëjnë një vlerësim të balancuar të të gjitha rrethanave përkatëse dhe nuk do të lejojnë që
aktiviteti, gjykimet, mendimet ose konkluzionet e tyre në asnjë mënyrë të ndikohen nga
interesat e tyre personale apo interesat e ndonjë personi tjetër.
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(d) Besueshmëria. Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të
respektoj vlerën dhe pronësinë e informatave të cilat ata i marrin dhe nuk do t’ia
zbulojnë ato asnjë personi, përveç nëse kjo veçanërisht lejohet apo kërkohet nga ligji
ekzistues.
(e) Kompetenca. Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të
posedojë dhe aplikojë njohuritë, shkathtësitë dhe përvojën e kërkuar profesionale për
kryerjen profesionale të auditimit të caktuar.
(f) Pavarësia. Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të jenë
plotësisht të pavarur nga aktivitetet që auditohen dhe personat përgjegjës apo të përfshirë
në mënyrë direkte apo indirekte në ato aktivitete . Auditorët e brendshëm duhet të
raportojnë tek një nivel në organizatën e tyre që e lejon aktivitetin e
auditimi të brendshëm të ushtrojë përgjegjësitë e veta.

Planifikimi strategjik dhe vjetor
Qëllimi i ekzistimit të të gjitha organizatave është që ato të kryejnë një mision të
caktuar. Subjektet e sektorit publik në përgjithësi merren qoftë me dhënien e shërbimeve
për qytetarët apo me transferimin e pasurisë në mes të qytetarëve për të arritur rezultate
përfituese në interes të publikut.
Njësitë e mëdha strukturore në secilën organizatë kanë qëllimet dhe planet e tyre të
veçanta strategjike dhe funksionale, që kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të
organizatës.
Objektivat për funksionin e auditimit të brendshëm janë dokumentuar në Ligjin mbi
auditimin e brendshëm, Statutin për njësinë e auditimit të brendshëm, Standardet e
auditimit të brendshëm dhe të gjitha këto së bashku ofrojnë kërkesa speciale për
planifikimin e veprimeve të auditimit të brendshëm që të reflektojnë këto objektiva.
Aplikohen standardet e mëposhtme ndërkombëtare (IAB). Standardi 2010 – Shefi ekzekutiv
i auditimit duhet të hartoj plane të bazuara në rrezik për të përcaktuar prioritetet e
aktivitetit të auditimit të brendshëm, në pajtim me qëllimet e organizatës.
Standardi 2020 – Komunikimi dhe miratimi: Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të
komunikojë planet e aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe kërkesat për
burime, përfshirë edhe ndryshimet e përkohshme të rëndësishme, te menaxhmenti i lartë
dhe të komitetit i auditimit për rishikim dhe miratim. Shefi ekzekutiv i auditimit po ashtu
duhet të komunikoj ndikimin e kufizimit në burime.
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Standardi 2030 – Menaxhimi i burimeve: Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të siguroj që
burimet e auditimit të brendshëm, shpërndahen si duhet, në sasi të mjaftueshme në mënyrë
efektive për të arritur planin e miratuar.
Procesi i planifikimit përfshinë:
Përpilimin e orarit të punës së auditimit;
Përpilimin e planeve të burimeve (buxhetet për personelin dhe ato financiare);
Përpilimin e raporteve të aktiviteteve.
Qëllimet e aktivitetit të auditimit të brendshëm duhet të jenë të mundshme për t`u arritur
me kohën dhe burimet në dispozicion, dhe deri në shkallën më të lartë të mundshme
arritja e qëllimeve duhet të jetë e matshme. Qëllimet duhet të shoqërohen me kriteret
matëse dhe datat e synuara për kryerjen e tyre.

Planifikimi i auditimit të brendshëm është i domosdoshëm, ashtu që NjAB të të mund
të: Përcaktojnë objektivat dhe prioritetet e tyre dhe shfrytëzojnë burimet e tyre në mënyrë
efikase dhe efektive për të arritur objektivat.

Përveç kësaj, planifikimi ofron:
• Bazën për vlerësimin e kërkesave për burime;
• Planin e veprimit që do të udhëzojë punën e auditorit;
• Kriteret për të matur punën e kryer nga NjAB;
• Mënyrën për të përfshirë menaxhmentin në punën e funksionit të auditimit të
brendshëm; dhe
• Mjetet për të synuar punën e auditimit të brendshëm në aktivitetet dhe njësitë
organizative më të rrezikshme.
Planifikimi është një pjesë me rëndësi esenciale e auditimit të brendshëm,
sepse ai i vë themelet për aktivitetet e vërteta. Nëse planifikimi nuk është
i mirë, as pjesa tjetër e punës së NjAB •]së nuk mund të jetë e cilësisë së
lartë. Planifikimi i dobët zakonisht rezulton në auditime të dobëta.
Llojet e planeve
Planifikimi është element kyç në ciklin e auditimit. Ekzistojnë tri lloje të
planeve të cilat shërbejnë për qëllime të ndryshme dhe zhvillohen në faza të ndryshme të
aktivitetit të auditimit të brendshëm, si vijon:
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1. Plani strategjik: Ky plan përgatitet së pari dhe i vendos qëllimet dhe
fushëveprimin e AB për tri – pesë vitet e ardhshme. Plani strategjik i
auditimit të brendshëm reflekton synimet, qëllimet dhe prioritetet strategjike të organizatës
në tërësi në kontekstin e analizimit të rreziqeve me të cilat ajo përballet. Plani strategjik
ofron bazat për përgatitjen e planit vjetor;
2. Plani vjetor: Duke u bazuar në planin strategjik, plani vjetor specifikon angazhimet e
veçanta të auditimit që duhet të kryhen nga NjAB gjatë 12 muajve të ardhshëm.
3. Plani i auditimit: Përgatitet në fillim të secilës detyrë të auditimit që
është paraparë në planin vjetor. Ai përmban objektivat,fushëveprimin,kohëzgjatjen dhe
ndarjen e burimeve për kryerjen e detyrave të auditimit.

Përgjegjësitë
Drejtori i NjAB •së është përgjegjës për planifikimin dhe për udhëheqjen e aktiviteteve të
përgjithshme të auditimit të brendshëm. Kjo supozon Plani strategjik, plani vjetor dhe
plani i auditimit, përpilohen në bazë të vlerësimit të rrezikut. Sa i përket planifikimit të
aktiviteteve të përgjithshme të auditimit të brendshëm (planifikimi strategjik dhe
vjetor), vlerësimi i rrezikut kryhet së paku një herë në vit.

Vlerësimi i rrezikut për Planin strategjik dhe vjetor, fokusohet në rreziqet për të arritur
qëllimet e organizatës. Vlerësimi i rrezikut për secilën detyrë të veçantë të
auditimit, përqendrohet në objektivat dhe rreziqet e lidhura për procesin/aktivitetin që
auditohet.
Kërkesat kryesore
Standardet e Auditimit të Brendshëm kërkojnë që auditorët e brendshëm të planifikojnë
aktivitetet e tyre (a) në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe
(b) në pajtim me qëllimet e organizatës. Përmbushja me sukses e këtyre dy kërkesave
varet nga të kuptuarit e mirë të organizatës që auditohet:
• Vlerësimi i rrezikut – plani strategjik, planet vjetore dhe planet për detyra të veçanta të
auditimit (programet e auditimit) duhet të hartohen duke u bazuar në vlerësimin e
rrezikut. Planet për aktivitetet e përgjithshme të auditimit të brendshëm (planet
strategjike dhe vjetore) duhet të bazohen në vlerësimin e rrezikut,i cili bëhet së paku një
herë në vit.
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5. KONKLUZIONE
Duke e marrë parasysh se auditimi dhe kontrolla janë terma relativisht të reja në Kosovë është
normale se ky proces është duke u ballafaquar me probleme të ndryshme.
Për të mos kompromentuar pavarësinë e tyre, auditorët e brendshëm nuk duhet të
angazhohen në asnjë lloj aktiviteti të menaxhmentit (p.sh. instalimin e procedurave të
kontabilitetit ose kontrollit, përgatitjen e të dhënave) të cilat ata më vonë mund t’i
rishikojnë dhe vlerësojnë.
Objektiviteti nuk duhet të ndikohet në mënyrë të kundërt nga auditorët e brendshëm duke
rekomanduar standarde ose duke dhënë këshilla për kontrollet që do të aplikohen në
zhvillimin e sistemeve dhe proceseve që do të rishikohen.
Auditorët e brendshëm duhet të shfaqin nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në
grumbullimin, vlerësimin dhe komunikimin e informatave rreth aktivitetit ose procesit që
ekzaminohet. Auditorët e brendshëm mund të bëjnë vlerësim të balancuar të të gjitha
rrethanave përkatëse pa qenë të ndikuar padrejtësisht nga interesat e veta ose nga të
tjerët në formulimin e gjykimeve. Rezultatet e punës së auditimit të brendshëm duhet të
rishikohen para shpalljes së rezultateve përkatëse për të ofruar siguri të arsyeshme se
puna është kryer në mënyrë objektive.
Auditorët e brendshëm duhet të përmbahen nga vlerësimi i veprimeve për të cilat ata kanë
qenë përgjegjës më parë. Objektiviteti konsiderohet i dëmtuar nëse një auditor ofron
shërbime sigurie në lidhje me aktivitetin për të cilin auditori ka pasur përgjegjësi gjatë
vitit paraprak.

Në përmbushjen e përgjegjësive të tyre, auditorët e brendshëm: nuk duhet të marrin pjesë
në asnjë aktivitet ose marrëdhënie që mund të dëmtojë ose që konsiderohet se e dëmton
vlerësimin e tyre të paanshëm. Njëra prej metodave praktike për t`u siguruar se të gjithë
auditorët e brendshëm janë në pajtueshmëri me standardet e objektivitetit dhe
pavarësisë, është që të kërkohet nga secili anëtar i ekipit të caktuar për secilin auditim, që
të nënshkruaj “Deklaratën e Pavarësisë”.
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Reformat në kontabilitet dhe auditim në Republikën e Kosovës duhet të jenë të vazhdueshme në
mënyrë që përafrimi me acquis communautaire të BE-së të ketë sukses, thotë Raporti i ri mbi
Vëzhgimin e Standardeve dhe Kodeve të Kontabilitetit dhe Auditimit në Republikën e Kosovës,të
lëshuar nga Banka Botërore.
"Në kontekstin e aspiratës së Kosovës për t\'u bashkuar me BE, raport i ri vlerëson kuadrin e
korporatave për raportim financiar në Kosovë në lidhje me acquis communautaire dhe praktikat e
mira ndërkombëtare,\" tha Henri Fortin, kreu i Qendrës për Reformën e Raportimit Financiar
(CFRR ), njësi e Bankës Botërore, që ka përgatitur raportin.
Raporti vë në dukje ndryshime të rëndësishme, duke përfshirë edhe kalimin e një ligji të ri të
raportimit financiar në korrik të vitit 2011. Ligji i ri sjell kuadrin ligjor të Kosovës më afër me ato
të acquis, por ndryshime të mëtejshme do të jenë të nevojshme për të arritur përafrimin e plotë me
ligjin e BE-së.
Raporti gjithashtu vë në dukje se, në sektorin financiar, rregulloret dhe mbikëqyrja e kujdesshme
janë forcuar ndjeshëm. Për më tepër, kontabiliteti i Kosovës dhe profesioni i auditimit është
zhvilluar me shpejtësi gjatë viteve të fundit, edhe pse Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe
Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) vazhdon të përballet me sfida në përmbushjen e detyrimeve të
veta ndërkombëtare si një anëtare e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC) . Ndërsa
ka pasur pak progres në integrimin e edukimit të kontabilitetit në universitetet me kualifikime
profesionale.
Përveç kësaj, raporti vë në dukje se shumë kompani ende nuk paraqesin pasqyrat e tyre financiare
vjetore, të cilat do të jenë thelbësore për të arritur nivelin e dëshiruar të transparencës në sektorin
privat. Së fundi, raporti vë në dukje rolin qendror të Këshillit të Raportimit Financiar të Kosovës,
por pranon kufizimet e shumta me të cilat përballet për të përmbushur rolin e saj.
Raporti bën disa rekomandime kritike për zhvillimin e raportimit të besueshëm dhe efikas
financiar, rritjen ekonomike nëpërmjet konkurruencës. Raporti thotë se është e rëndësishme që
mangësitë që janë identifikuar dhe adresuar të përmirësohen. Sipas raportit, legjislacioni duhet të
implementohet dhe zbatohet, ndërsa institucionet duhet të sigurojnë përveç tjerash një personel
kompetent për këto fusha.
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